*De zonnebloem*

Dohori druzi *[fon: Do-ho-rie Droe-ssie][[1]](#footnote-1),*

Lieve vrienden,

Ik heb even getwijfeld, moet ik zeggen.

Of dit nou wel zo’n goed idee is.

Ik dacht:

‘Kunnen we hier wel de Oekraïense onafhankelijkheid *vieren*, nu Oekraïne *zo zwaar* onder vuur ligt?

En grote delen ervan door Rusland worden bezet…’

Maar de Oekraïners die ik sprak, waren *heel* duidelijk.

‘Kijk naar ons’, zeiden ze.

‘Wij woonden en leefden vredig in een stabiel land. Aan de grenzen van de EU’.

‘Op slechts twee uur vliegen van hier’.

*‘Toch* glipte de vrijheid ons door de vingers’.

‘Huizen, winkels en ziekenhuizen werden verwoest’.

‘En familie, vrienden en kennissen raakten gewond, of kwamen zelfs om het leven’.

‘Dus *nee*… we willen *niet* dat deze dag stilletjes voorbij gaat’.

‘Integendeel’.

‘We willen deze dag juist vieren’!

‘We willen de *vrijheid* vieren’.

*‘Juist* omdat die zo *kwetsbaar* is’.

Dorpsgenoten, jullie begrijpen vast, dat ik meteen geraakt was door de woorden - van onze Oekraïense vrienden.

*Ook* omdat ik moest denken aan mijn vader.

Hij zou *oo*k de vrijheid willen vieren op een dag als vandaag.

Want mijn vader groeide op in Rotterdam, en maakte mee dat het centrum van zijn stad werd weggevaagd door luchtaanvallen.

Hij moest bloembollen eten om de hongerwinter te overleven.

En hij zag hoe complete families werden gedeporteerd om te worden vergast.

Maar mijn vader voelde *ook* hoe het is om bevrijd te worden.

Door dappere militairen en ook moedige burgers, die hun leefden waagden voor zijn vrijheid.

Voor de vrijheid van zijn stad, en voor de vrijheid van Europa.

Dankzij hen kennen wij hier nu al ruim 75 jaar vrede.

En daar zijn we tot op de dag van vandaag dankbaar voor.

Vrijheid *is* *niet* vanzelfsprekend. We moeten haar koesteren.

En dus vieren we vandaag *ook* de Oekraïense onafhankelijkheid.

*Hun* bevrijdingsdag.

Als steun aan alle gevluchte Oekraïners in Veendrecht.

Vrouwen en kinderen, die ondanks alle onzekerheid zich staande weten te houden.

Zoals Olga en haar twee dochters:

Elena en Luda.

Meisjes van nog geen vijf en zeven jaar oud, die nu met hun moeder bij mij in huis wonen.

Vier maanden geleden kwamen ze bij ons.

Ze keken verward, en waren onzeker.

*Drie* tassen hadden ze bij zich. Meer niet.

Sindsdien gaat er geen dag voorbij dat ik hen niet even zie huilen.

Op een moment dat ze denken dat je even niet kijkt…

Of ik zie de handen van moeder Olga *trillen*.

Iedere keer als haar mobiele telefoon afgaat.

‘Is *dit* het telefoontje… dat je als echtgenote *nooit* wil krijgen..?’

… Ik zie het haar denken…

Toch neemt Olga altijd de telefoon op.

En houdt ze haar stem onder controle.

Eergisteren nog wees ze mij op een handgeverfd tegeltje boven haar bed.

Met een zonnebloem erop:

Het nationale symbool van haar land.

‘Ik wil *altijd* naar het licht blijven draaien,’ zei Olga toen.

‘*Net* als die zonnebloem’.

*Wat* een innerlijke kracht…

En precies *daarom* wordt er nu een zonnebloem… aan *ieder* van jullie uitgedeeld.

Door kinderen van Basisschool ‘De Lidina’.

Een bloem, als *symbool* van verzet tegen die weerzinwekkende oorlog.

Maar ook als *eerbetoon* aan jullie allemaal.

Want Veendrechtenaren hebben niet alleen laten zien dat zij geloven in de kracht van vrijheid…

… maar daar ook aan willen bijdragen.

Dan denk ik aan de dorpsgenoten die Oekraïners helpen bij het regelen van een zorgverzekering…

… een doktersafspraak…

… of bij het vinden van werk.

Of aan de dorpsgenoten die zorgen dat studenten hier verder kunnen gaan met hun studie.

Zoals dierenarts Margot van den Berg, die de Oekraïense student Christina aan een stage hielp.

Christina ziet nu weer een toekomst voor zich.

En wat te denken van de etentjes voor alle Oekraïners - en hun gastgezinnen?

Zoals de barbecue, georganiseerd door restaurant ‘De Malle Molen’.

Ik was erbij, een week geleden.

En ik vergeet nooit meer de glunderende gezichten van Olga en haar twee dochters.

Omdat zij door al die lieve mensen hier *heel even* hun zorgen vergaten.

Veendrechtenaren,

Jullie dralen niet. Maar *doen* gewoon.

Met elkaar. En voor elkaar.

En *ook* dat… is vrijheid.

Want vrijheid zit niet alleen in de grote dingen. Of is uitsluitend iets van landen, of partijen.

Vrijheid is van ons *allemaal*.

Het is de *omgang* met elkaar;

Het is herinneren;

Het is doorgeven;

Het is jezelf zijn;

En het is houden van.

Vrijheid vraagt wat.

Maar vrijheid *geeft* ook veel.

En dat is die inzet *meer dan* waard.

Laten we dan *nu* de vrijheid *vieren*!

Samen.

Dyakuyu [*fon: Dja-koejoe]*

Dank u wel.

1. Betekent ‘lieve vrienden’ in het Oekraïens. [↑](#footnote-ref-1)